הרב שמואל דוב ווייס

**טעות בברכה** (#3)

**גמ'** יב. ["פשיטא היכא דקא נקיט... נמי מיזן זייני"], **רש"י** שם

**רמב"ם** הל' ברכות (ח:י"א), **ראב"ד** שם

**רמב"ם** הל' ק"ש (א:ח)

**כסף משנה** הל' ק"ש שם ["ולי נראה שרבינו מפרש... שני תנאים אלו בתר עיקר ברכה אזלינן"]

**שו"ת הרמב"ם** (סימן רצ"ח)\*

**הגהות הרמ"ך** הל' ברכות שם[[1]](#footnote-1)

**כסף משנה** הל' ק"ש שם ["וראיתי שאלה אחת ששאלו... אין מקום לתשובה זו"]

**לחם משנה** הל' ברכות שם

**רי"ף** ו.(בדפיו) ["פשיטא היכא... חיתום ברכות"]

**בעל המאור** ו: (בדפי הרי"ף) ["ונראה שיש חילוף... אבל בחתימה ליכא ספיקא דודאי לא יצא"]

**מלחמות** שם (ד"ה אמר הכותב כבוד רבינו) [עד "...אחר החיתום שיש בו ברכה"]

**ראב"ד** כתוב שם [אות ב' (ד"ה דבפירוש קתני), אות ד' (ד"ה שנים רבות)]

**רשב"א** יב. (ד"ה אבל הגאונים)

**שו"ת הרמב"ם סימן רצח**

(לחכמי לוניל). שאלה על מה שכתוב בפרק שמיני לקח כוס של שכר בידו והתחיל הברכה על מנת שיאמר שהכל וטעה ואמר בורא פרי הגפן אין מחזירין אותו. יורנו אדוננו ואם שכר של שעורים הוא דיצא והרב ר' יצחק אלפסי זצ"ל הולך על זה הדרך וחתרנו להוציא אל היבשה ולא יכולנו שהרי פירות שכר אינם יוצאים מן הגפן ודומה לפותח במעריב ערבים וסיים ביוצר אור דלא יצא הראנו רבינו זה הענין כי טוב הוא ותאוה לעינים בפי' מחוור כיד השם יתע' הטובה עליך.

תשובה נראה לי שאין הדברים אמורין אלא בשכר היוצא מן הגפן כמו שנ' בנזיר מיין ושכר יזיר ובאותו השכר שאינו נכר לכוס אם שכר הוא ואם יין הוא שיבא לידי טעות ויפתח על מנת שהוא שכר וסיים בורא פרי הגפן אבל בשכר של שעורים שהוא נכר וכיוצא בו לא איתו רבנן לגזור בדבר זה כלל. וכי יש מי שיאמר ליקח תמרה בידו על דעת לברך בורא פרי העץ וסיים בהמוציא לחם מן הארץ וכי בטפשני /בכ"י: בשופטני/ עסקינן ומה מקום לשגגה זו. אלא בודאי בשכר מן הגפן הם הדברים.

1. Can be found in the Frankel Edition of the Rambam [↑](#footnote-ref-1)